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Abstrakti
Mobile Ueb I referohet qasjes ne world wide web përmes shërbimeve te bazuara ne shfletues
nga pajisje mobile siç janë smartphones, feature phones dhe tablatet. Kur behet fjalë për
kërkime ne internet apo qasje ne ueb gjithmonë na shkon mendja tek kompjuterët tradicional,
mirëpo gjërat kane filluar te ndryshojnë ne favor te pajisjeve mobile si shkak I rritjes se numrit
te përdorueseve te këtyre te fundit. Për ketë arsye zhvilluesit e ueb-it kane filluar qe ueb faqet
e tyre ti ndërtojnë ne atë mënyre qe ti kënaqin si shfrytëzuesit te cilët qasen nga kompjuterët
po ashtu edhe ata te cilët qasen nga pajisjet mobile. Gjatë zhvillimit, zhvilluesit hasin ne
problem te ndryshme si shkak I shumë llojshmërisë se platformave dhe shfletuesve, dhe po
ashtu edhe si shkak i mos standardizimit te plot te këtyre shfletuesve.
Zhvilluesit qe nga marrja e kërkesave duhet te zgjedhin ne mes te; nëse uebi do te ketë një
version I cili do ti kënaq edhe kompjuterët edhe pajisjet mobile, apo uebi do te ketë dy versione
nga një për secilin. Gjithashtu kemi raste kur zhvilluesit duhet te ndërtojnë edhe aplikacione
autentike për platforma te ndryshme.
Si qellim kryesore e këtij punimi është qartësimi dhe ndihmesa për te vendosur se me cilën
zgjidhje duhet ti qasemi problemit varësisht nga kërkesa dhe nga funksionet qe duhet te
kryhen.
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1. World Wide Web
1.1 Historia e Uebit
Tim Berners-Lee shpiku World Wide Web ne vitin 1989, 20 vjet me vone se lidhja e pare ne atë
qe ne e quajmë internet. Ne atë kohe Tim ishte një inxhinier softuerik ne CERN, një laborator I
fizikes ne afërsi te Gjenevës ne Zvicër. Shumë e shkencëtar merrnin pjese ne eksperimente ne
CERN te cilat zgjasnin ne kohe, dhe me pas ktheheshin ne laboratorët e tyre rreth e përqark
botes. Këta shkencëtar ishin te etur për ti shkëmbyer te dhënat dhe rezultatet, gjë qe ishte
shumë e vështir. Tim e kuptoje nevojën dhe kuptoj qe mund te kishte shumë kompjuter te
lidhur ne mes tyre ne internet.

Figure 1 - CERN [1]

Tim e dokumentoj atë ç’fare me vone u be World Wide Web dhe e dërgoj si propozim ne menagjmentin
e CERN, ne vitin 1989. Ky propozim specifikoj disa teknologji te cilat do ta bënin internetin vërtet te
qasshëm dhe te përdorshëm për njerëzit. Ky propozim nuk u pranua deri ne tetor te 1990 kur Tim
tashme kishte specifikuar tri teknologjitë themelore ti cilat edhe sot mbesin themeli I uebit.
•

HTML: HyperText Markup Language. Formati ne te cilin publikohet uebi, duke përfshire
mundësin për ti formatuar dokumentet dhe për ti lidhur ato me resurse dhe dokumente
te tjera.

•

URI: Uniform Resource Identifier. Një lloj i adresës i cili është unik për secilin resurs ne
ueb.

•

HTTP: Hypertext Tranfer Protocol. Lejon pranimin e resurseve te lidhura nëpërmes
uebit.

Tim gjithashtu ka shkruar editorin/shfletuesin e pare (“WorldWideWeb”) dhe Ueb serverin e
pare (“httpd”). Nga fundi i vitit 1990 u shërbye uebi i pare. Ne 1991, njerëzit jashtë CERN ju
bashkuan komunitetit te Uebit. Një gjë shumë e rëndësishme për rritjen e Uebit ishte lajmërimi
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i CERN ne Prill te vitit 1993 qe teknologjia e World Wide Web ishte e gatshme për tu përdorur
nga te gjithë pa pagese.
Qe nga ajo kohe, Uebi ka ndryshuar boten. Është bere medium me i fuqishëm për komunikim
qe bota ka pare ndonjëherë. Uebi e ka ndryshuar mënyrën se si mësojmë, blejmë, shesim,
informohemi dhe japim informacion, bashkëpunojmë dhe shpërndajmë, e shumë e shumë gjera
te tjera.
Tim Berners-Lee dhe te tjerë e kuptuan se, qe uebi te arrij potencialin e plote, teknologjitë e
përdorura duhet te jene standarde botërore, te implementuara ne te njëjtën mënyrë ne te
gjithë boten. Për ketë ne vitin 1994, Tim e themeloj World Wide Web Consortium (W3C) si vend
për palët e interesuara për te arritur marrëveshje për specifikacionet dhe udhëzimet për tu
siguruar qe Ueb do te punoj për secilin dhe te evoluoje ne një mënyrë te përgjegjshme. W3C
standardet kane lejuar një www te vetëm për informim, dhe mundësi te rritshme: Ueb 2.0
(personal dhe dinamik), Ueb 3.0 (një ueb semantik apo kuptimor e te dhënave te lidhura), ueb
shërbimet (ueb services), qasshmëri te zërit, qasshmëri te mobileve, mundësi te qasjes për
njerëzit me aftësi te kufizuara si dhe për ata te cilët flasin shumë gjuhe, grafik me te pasur dhe
video, etj.
Me shumë se 644 milion web faqe ne internet dhe ne ende nuk e kuptojmë se si Këto pjese te
vogla punojne se bashku dhe si cila mënyra me e mire për ta përmirësuar uebin ne te ardhmen.
Ne 2005, Tim dhe koleget e tij filluan Web Science Trust (WST). WST është ndërtimi i një
komuniteti internacional dhe shumë kulturorë për hulumtim, për të ekzaminuar world wide
web si “humanizmi I lidhur përmes teknologjisë”. WST sjell së bashku shkencëtar te
kompjuterëve, sociologë, matematikanë, ekspert të drejtave, sipërmarrës, vendimmarrës dhe
shumë e shumë shkencëtar te tjerë përreth botës për ta kuptuar më mirë uebin e ditëve te
sotme dhe për te zhvilluar zgjidhje dhe udhëzime për përmbajtjen dhe dizajnin e uebit te se
ardhmes.
Historia e uebit ende është ne fillet e saj, ai është ende larg nga arritja e potencialit te plote te
tij si një faktor fuqizues për secilin prej nesh. Qasja e uebit nga 4 bilion (ne rritje) telefona është
një mundësi e jashtëzakonshme. Teknologjitë e reja do te mundësojnë qasje të bilionë njerëzve.
Ne duhet qe ta kuptojmë uebin dhe ti përmirësojmë mundësit e tij. Duhet te sigurohemi qe ueb
teknologjitë janë pa pagese dhe te hapura për te gjithë.
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1.2 Hyrje ne HTML
HTML është shkurtes për Hypertext Markup Language. Edhe pse ekzistojnë disa gjuhe te tjera,
HTML me disa versione te saj te zgjeruara, është gjuha dominuese ne internet. HTML është një
gjuhe treguese, gjithashtu e njohur edhe si gjuhë përshkruese e faqes. Ajo nuk është gjuhe
programuese, pra nuk i tregon kompjuterit çfarë duhet të bëj. Në vend qe të jep komanda
HTML ia përshkruan faqen shfletuesit. Shfletuesi e interpreton përshkrimin dhe e paraqet në
ekran të kompjuterit apo pajisjeve mobile. Pra HTML i tregon shfletueseve si Inertet Explorer,
Firefox, Chrome e të tjerë për përmbajtjen e faqes, përmbajtja mund te jete: tekst, fotografi,
linçe, video etj. Nuk ka rendësi sa i thjesht apo i komplikuar ky dokument duhet te jete, ai duhet
te filloj me strukturën e njëjte bazike. Katër etiketa (tags): doctype, html, head dhe body.

1.2.1 HTML etiketat - tags
HTML shkruhet me elemente, te cilat përbehen nga përmbajtja e rrethuar nga njëra ane me
etiketën hapëse dhe ana tjetër me atë mbyllëse, p.sh. <body>Tung</body> është një element
ku <body> është etiket hapëse, Tung është përmbajtja, ndërsa </body> është etiketa mbyllëse.
Etiketat e HTML e bëjnë punën e rend, duke përfshire aranzhimin , përshkrimin e tipit te HTML
qe është përdorur për ta ndërtuar faqen, ku te gjinden file mbështetës (si CSS style sheets filet)
dhe formatimi I objekteve individual te faqes.

1.2.2 Anatomia e HTML etiketave (tags)
Shumica prej etiketave kane atribute apo tipare. Atributet sjellin informata shtese, si p.sh. si ta
karakterizojmë një objekt, ku te gjejmë një file, apo ku ta shfaqim objektin ne faqe. P.sh. etiketa
për paragraf e cila do te duhet te duket ne qendër shkruhet si:
<p align=”center”>Paragrafi</p>
Ku align është emri i atributit ndërsa “center” është vlera.

1.2.3 Etiketat për formatim te Media-ve
Media – është një fjale e cila përmendet shpesh ne boten e kompjuterëve. Varësisht nga
konteksti, do te thotë gjera te ndryshme – ne përmbajtje te uebit – media i referohet disa
tipave të fileve kompjuterik të cilët ngarkohen dhe shfaqen (apo luajnë) në faqe. Me të
shpeshtit janë imazh, filmat flesh dhe animacionete si dhe videot digjitale, 3D animacionet dhe
file-t e zërit.
Për dallim nga teksti, të cilin e shkruajmë direkt në faqen e HTML dhe bëhet pjesë e vet HTML
file-it, media filet i vendosim diku tjetër dhe I përdorim etiketat qe faqen ta lidhim me ta. Ata
ruhen si file te ndër ne ueb server dhe shkarkohen gjatë ekzekutimit, apo thëne ndryshe kur
shfletuesi i përdoruesve e ngarkon faqen dhe e lexon etiketën referuese. Kur shfletuesi arrin tek
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një etiket e cila përmban media filet, kërkon file nga server dhe e shfaqe atë ne faqe, të
karakterizuar ashtu siç është dizajnuar në etiket.

1.3 Limitet e HTML – Gjithçka në Tabela
HTML elementet e përshkruar më parë kanë qenë gjithçka çfarë ka përmbajtur HTML, pra
gjithçka çfarë është përdorur për te krijuar ueb faqe kane qene etiketa te thjeshta . Për me
shumë, nëse i përdorim vetëm këto etiketa ne mund të krijojmë një ueb faqe e cila përveç
kompjuterëve do të hapej edhe në të gjitha pajisjet mobile qe kane shfletues. Për fat të mirë
koha ecën para, dhe po ashtu bëri edhe HTML.
Njëra nga shtesat e para te HTML ka qene etiketa tabelë (table), qëllimi i se cilës ishte paraqitja
e të dhënave tabelore, por dizajnerët inovativ zbuluan se si ti përdornin ato për ti aranzhuar
objektet në faqet e tyre në një mënyrë më të sofistikuar dhe më atraktive.
Dizajneret filluan të krijonin ndërfaqe grafike, duke përdorur tabela brenda tabelave.
Photoshop, Illustrator dhe të tjerë media aplikacione filluan të mbështesnin copëzimin ne 9
shkallë, i cili të jep mundësin e copëzimit të fotografive në një program dhe më pas ti ruaj te
gjitha në disa HTML tabela të ndërlidhura.
Edhe pse dizajnimi duke përdorur tabela funksionon, ai merr shumë kohë dhe është i lodhshëm.
Gjithashtu kërkon shumë kod dhe ka disa limite si pamundësia e kontrollit të saktë të kufijve
(margins dhe padding).
Kjo praktike është zëvendësuar me CSS etiketën div. CSS mbajtësit janë me te dëshirueshëm se
tabelat për disa arsye. P.sh një CSS div mbajtës të lejon qe të shkruash një bashkësi te
instruksioneve të cilat mund ti përdoresh në lokacione të ndryshme në një faqe apo në faqe të
ndryshme. Kjo të mundëson qe të bësh ndryshime në shumë faqe duke modifikuar vetëm një
bashkësi të instruksioneve, gjë e cila është njëra nga përfitimet më të mëdha që solli CSS.
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2. Cascading Style Sheets (CSS)
CSS një mënyre shumë më fleksibile për të krijuar ueb faqe. CSS është një gjuhe e cila përdoret
për stil, pra përdoret për të përshkruar pamjen dhe formatin e një dokumenti te shkruar në
gjuhet markup – zakonisht HTML. Gjithashtu mund te përdoret për dizajnim të XML (eXtensible
Markup Language), dhe ne Flesh animacionet, si dhe shumë gjuhë të tjera. CSS është shtese e
cila përdoret për pamjen e faqeve, më së shumti për ueb faqet.
Edhe pse ka shumë arsye që përdorimi i CSS së bashku me HTML është më e preferuar se vetëm
HTML standard, njëra nga me të fuqishmet është se, jo si HTML tabelat, CSS mundëson ndarjen
e stilit nga përmbajtja, dhe po ashtu stili mund te vendoset në një file tjetër. Stili është një
bashkësi e instruksioneve për format, si fonti, ngjyra, madhësia, kufijtë etj. CSS mund ti
formatoj faqet dhe mbajtësit ne mënyrë me fleksibile se sa mund të formatohen vetëm me
HTML standard.

2.1 Llojet e stileve
CSS mbështet tri lloje të stileve, shpesh të referuara si rregullat: inline, internal dhe external (ne
rresht, te brendshëm dhe të jashtëm). Ne mund të përdorim njërin stil apo edhe mund ti
kombinojmë ato ne secilën ueb faqe, gjithashtu ne secilën faqe mund te përdoret kombinim
tjetër. Po ashtu ne mund ti përdorim disa file te jashtëm për te formatuar të njëjtën faqe.

2.1.1 Stilet brenda rreshtit (inline styles)
Stili brenda rreshtit mund të përdoret për formatim të një elementi të vetëm, si p.sh. një
paragraf të cilin duam te duket më ndryshe se paragrafët e tjerë në atë faqe. Përgjithësisht –
përveç se jep me shumë opsione për formatim - Stili brenda rreshtit nuk sjell ndonjë benefit të
veçanta nga përdorimi i HTML etiketave bazike. Ky stil futet brenda rreshtit direkt ne objekte,
dhe aplikohet ne vetëm ato objekte, pra nuk jep mundësin për te formatuar, dhe më pas ta
ndërrojmë formatin në shumë objekte, siç bëjnë stilet e tjera të CSS.
Pasi që stili brenda rreshtit lidhet direkt në ndonjë objekt, nuk ka nevojë qe ta referojmë, dhe
pasi qe nuk ka nevojë për referim ai objekt nuk ka nevojë për emër unik. Zakonisht te gjitha
atributet janë te përfshira si pjesë e etiketës hapëse.

2.1.2 Stilet e brendshme (internal styles)
Për dallim nga stili brenda rreshtit, stili i brendshëm vendoset ndaras nga objekti, dhe gjithashtu
mundëson formatimin e shumë objekteve me të njëjtin stil, dhe kjo të jep mundësinë qe te
bësh ndryshime të shumta, thjesht duke modifikuar një rresht të vetëm. Për arsye se stilet e
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brendshme, janë të përfshira brenda dokumentit objektet e te cilit i formaton, ai disi është I
limituar. Ky stil përdoret për ueb faqet qe kane vetëm një faqe, apo për ueb faqet të cilat faqet i
kane të ndryshme nga njëra tjetra stilet e brendshme vendoset brenda etiketave
<head></head>. Edhe pse nuk janë aq të fuqishëm sa stilet e jashtme, janë më të preferuar në
disa situatë. P.sh. nëse përdorim include, gjë që bënë te ulet numri i kërkesave në server dhe
kështu e shkurton kohen për te cilën serveri e kthen përgjigjën.

2.1.3 Stilet e jashtme (external styles)
Nga të tria stilet, stilet e jashtme janë shumë me të gjithanshëm. Siç sugjeron edhe emri, ata
janë të jashtëm apo file-a të veçanta. CSS filet kanë .css mbaresën. Njëri nga përfitimet kryesor
qe ky stil sjellë është mundësia për formatim te shumë faqeve me të njëjtin style sheet.
Avantazhet rriten edhe me shumë kur dizajnojmë për pajisje mobile. Avantazhet kryesore të
stilit të jashtëm janë:
Formatimi dhe ri-formatimi global: Kjo do të thotë se për veç aftësisë qe ne mund ti vendosim
të gjitha instruksionet në një file, dhe me pas me një ndryshim të vogël të ndryshojmë shumë
faqe, ne gjithashtu mund ta përdorim atë file sa herë qe kemi dëshire.
Saktësia ne mirëmbajtje: Gjatë punës ne ueb faqe, shtimit te faqeve, tekstit dhe elementeve
te tjera nuk duhet shumë kohë qe ueb faqja te behet shumë madhe. Para se te arrinte stili i
jashtëm për te bëre një ndryshim është dashur qe te shkojmë ne secilën faqe dhe te bëjmë
ndryshimin e dëshiruar. Kjo gjë jo vetëm qe kushton ne kohe, ajo po ashtu e rrit mundësin e
gabimit. Me përdorimin e duhur ne vendin e duhur te stilit te jashtëm ne kursejmë kohë, dhe
jemi shumë më të saktë në ndryshimet qe bëjmë.
Me pake kode: Ne dizajnimin e ueb faqeve për mobile gjithçka qe mund te bëjmë qe ta
zvogëlojmë madhësinë e file është një gjë e mirë. Me stilin e jashtëm kjo gjë arrihet pasi qe i
njëjti kod shpërndahet në disa faqe.
Rritja e efikasitetit në punën me grupe apo ekipe: Shumë ueb faqe janë të krijuar nga mjedise
ekipore, me anëtar te ndryshëm qe punojnë ne seksione individuale. Shpërndarja e fileve te
jashtëm siguron përputhje të punës dhe gjithashtu e shkurton ngarkesën e punës.
File-a të ndryshëm për stil, për shfrytëzues dhe pasje te ndryshme: Ne mund te detektojmë
pajisjen e cila qaset në ueb faqe dhe varësisht nga pajisja të shpërndajmë CSS style sheet të
ndryshme. Me fjale të tjera ne kemi mundësi qe të njëjtën përmbajtje ta paraqesim me stile të
ndryshme në pajisje të ndryshme.
Këto janë vetëm disa nga avantazhet e mëdha qe vijnë si rezultat I external styles.
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2.2 CSS Standarded dhe Versionet
Pothuajse si çdo aspekt i informacionit dhe teknologjisë edhe CSS dhe web design është ne
gjendje te fluksit, gjithmonë duke ndryshuar dhe duke evoluar në mënyre konstante. Aktualisht
CSS ka tre versione: CSS1, CSS2 dhe CSS3. Për CSS2 ekziston CSS 2.1 i cili i rregullon disa gabime.
Procesi i zhvillimit dhe i lëshimit te markup gjuhëve dhe style sheet gjuhëve nuk është aq i mire
dhe është shumë konfuz. Sapo qe W3C shpall qe kanë filluar të punojnë në një version të ri,
komuniteti i dizajnit dhe ueb shfletueset fillojnë ta implementojne atë. Të marrim si shembull
HTML5, është ende larg për tu bërë i rekomanduar, por shumë module të tij tashmë janë
shumë te përdorshme. Shumica e shfletueseve te famshëm si Internet Explorer, Firefoe, Safari
dhe Chrome si dhe shumë shfletues te pajisje ve mobile mbështesin shumë nga HTML5
elementet. E njëjta ndodh edhe me CSS. Edhe pse CSS versioni 2.1 është i rekomanduari, CSS3
tashmë është i mbështetur dhe shumë i përdorur.
Vendosja se cilin version ta përdorim është sikur te marrësh ne shënjestër një objekt ne lëvizje,
sidomos kur je duke dizajnuar për një spektër te gjere te pajisje ve mobile. Për ketë arsye është
shumë e rëndësishme qe te dihet se për cilat pajisje jemi duke dizajnuar dhe çfarë aftësish kanë
ato.
2.2.1 CSS1
CSS ka qenë këtu për një kohe te gjatë. Në fakt CSS1 e ka arritur nivelin e të rekomanduarit që
nga viti 1996, kjo do të thotë që zhvillimi i saj ka filluar edhe më herët. Për ta krahasuar me atë
se çfarë dizajneret bëjnë sot, CSS1 është shumë i thjeshtë dhe i limituar. Por është pikërisht ai i
cili i drejtoj ueb dizajneret në drejtim të përdorimit të CSS për të bërë disa pozicionime dhe
formatime sidomos për:
•
•
•

Prapavijë të përmbajtjes, margins, kufijtë (borders dhe padding) të mbajtëseve
(containers).
Atributet e elementeve si ngjyra e tekstit, typefaces, word, hapësira e shkronjave dhe
rreshtave.
Shumë ë veçori te tjera te pa mbështetura nga HTML i thjesht dhe tabelat e ndërlidhura.

2.2.2 CSS2 (CSS 2.1)
CSS2 është mbi bashkësi e CSS1; W3C e publikoj CSS2 si te rekomanduar në vitin 1998. Njëra
nga përparësitë e mëdha është përfshirja e media-specific style sheets e cila ua mundëson
dizajnereve te krijonin ueb faqe për tu përshtatur në pajisje të ndryshme, si shfletues me qasje
vizuale special, pajisje të veshit për dëgjim, pasjet që mbahen në dore etje.
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CSS2 gjithashtu sjell më shumë kontroll mbi pozicionimin e elementeve. CSS 2.1 është versioni
që rekomandohet aktualisht dhe është shumë i shpërndarë dhe i mbështetur në shumë
shfletues.
2.2.3 CSS3
CSS3 është një hap shumë i madh. Bën të mundshme shumë efekte për te cilat tani ne përdorim
programe speciale, si hijezimi ne tekst, animacione te thjeshta, rrotullimi i tekstit dhe objekteve
te tjera dhe shumë më shumë. Ky nivel i CSS është një pjekje e vërtet e teknologjisë se ueb
dizajnit dhe krahasohet me avancimet e desktopëve në fillimin e shekullit 21.
Një nga tiparet me ngacmues ne CSS, posaçërisht për mobile ueb dizajneret është tipari i
quajtur media queries. Në mënyre tipike kur dizajnojm për pajisje mobile ne CSS1 dhe CSS2 ne
dizajnojm style sheet duke u bazuar ne profilin e pajisjes. Kjo rezulton ne një version statik te
faqes duke u bazuar ne profilin e pajisjes. Ne vend qe të punojmë me profilin dhe me atë çka
dihet për pajisjen, media queries vetëm shkojnë dhe e pyesin vet pajisje për mundësitë e saj.
P.sh. çfarë është madhësia e ekranit, orientimi, rezolucioni? A je ne portrait apo rotated mode?
Përgjigja bashkë me një grumbull informacioni kthehet prapa dhe CSS pastaj e formaton faqen
në përputhje me këto informata.

2.3 Pse dizajni i ueb-it është i rëndësishëm?
Ne epokën e revolucionit digjital, ueb faqet luajnë rrol thelbësor në rritjen e biznesit duke i
lidhur konsumatoret nga mbar bota. Ueb faqja është bere një resurs i rëndësishme dhe i
ndërlidhur në shumë aspekte te jetës sonë, si ne edukim, punësim, qeverisje, reklamim,
shëndetësi e shumë e shumë aspekte te tjera. Ditëve te sodit, ueb faqet janë platforma
interaktive të cilat përdoren për marrjen e informacionit po aq sa edhe për dhënien e tij. Sipas
një hulumtimi Kanadez thuhet qe shfrytëzuesit brenda vetëm disa sekondave e krijojnë
përshtypjen e pare lidhur me ueb faqen qe janë duke e shikuar. Pra është shumë e nevojshme
qe te ndërtojmë një dizajn frytdhënës dhe efikas i cili e jep informacionin në mënyre progresive
dhe të ilustruar sa më mirë.
Për gjatë zhvillimit te ueb faqeve është e domosdoshme të përcillen standardet të cilat
caktohen nga World Wide Web Consortium (W3C). Këto standarde sigurojnë që ueb faqet të
duket dhe ta kenë ndjenjën e qëndrueshmërisë në një seri pajisjesh dhe platformash. Nëse ueb
faqet nuk ndërtohet duke u bazuar ne këto standarde, ato mund të duken ndryshe dhe me e
keqja mund edhe të mos paraqiten fare.
Ueb standardet gjithashtu mund ta ndihmojnë ueb faqen ne:
•
•
•

Shkarkim më të shpejt
Lehtësim te mirëmbajtjes së kodit
Kosto me të ulët të mirëmbajtjes
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•

Motorët për shikim (Search engines)

Ueb dizajnimi është më shumë se vetëm krijimi i një ueb faqe me pamje perfekte, por
fatkeqësisht shumë njerëz nuk e kuptojnë ketë dhe ata thjesht ndërtojnë ueb faqe të cilat nuk
tërheqin mendjen e vizitoreve.
Arsyet me te mëdha qe njerëzit duan te kenë ueb faqen e tyre është ose për te përfituar të mira
materiale, ose për te sjellë informata mbi një subjekt ose vetëm për zbavitje. Pra nëse ne duam
qe ueb faqja jonë të jetë vërtete e suksesshme në atë se çfarë bënë, atëherë janë disa pika te
cilat duhet të konsiderohen gjatë fillimit të dizajnimit te saj. Këto pika janë si më poshtë:
•
•
•
•
•

Ueb faqja duhet te ketë navigim të mire në atë mënyre qe tu mundësohet
shfrytëzueseve qe të lëvizin në mes te faqeve.
Ofrimi i përmbajtjes duhet te demonstrohet në një mënyre efektive ashtu që në atë
mënyre që shfrytëzuesi mund të merr atë çfarë dëshiron.
Pikat e kontaktimit për ueb faqen duhen te jenë të pashme nga shfletuesit e ueb faqes.
Ueb faqja nuk duhet te ngarkohet me informata te panevojshme.
Teksti qe vendoset ne ueb faqe duhet të jetë tërheqës për lexim.

Një dizajn duhet të jetë gjithmonë duke shikuar ngjyra te cilat kombinohen dhe sigurojnë qe
dizajni është i lehtë për navigim nëpër përmbajtje dhe gjerat janë lehtë te gjindshme në faqe,
gjë e cila e ndihmon shfrytëzuesin në kursimin e kohës. Një dizajn i mirë nuk duhet që vetëm të
duket i këndshëm për syrin por ai duhet edhe të jete i qasshëm nga te gjithë ata qe duan ta
përdorin atë dhe kjo mund të behet duke përdorur kod bindes (complaint code). Secila faqe e
planifikuar ne një mënyre precize qe te plotësoj nevojën e definuar. Njerëzit e shikojnë ueb
faqen për një arsye specifike dhe për ketë është e nevojshme qe te kemi një qellim të qartë dhe
të definuar, gjë e cila ndihmon shfrytëzuesit ta kuptojnë atë çfarë duan.
Toni i ueb faqes duhet të jetë miqësor dhe i komunikueshëm sikur te ishim duke
bashkëbiseduar me vizituesin. Elementet e ueb faqes duhet te jene te shkrira ne mes veti ne atë
mënyre qe faqja te arrije nivel te larte te qasshmërisë dhe përdorshmëris. Kjo mund te jap një
eksperiencë të kënaqshme dhe të qoj drejt një rritje të përfitimit dhe kthimit të investimeve.
http://www.roseindia.net/services/webdesigning/corporatëwebsitedesign/Why-webdesigning-is-important.shtml

3. Responsive Web Design
3.1 Ueb faqet sot
Ueb faqet sot kane përmbajtje nga me të ndryshmet, fotografi, tekste, filma, audio dhe
pothuajse gjithçka që gjendet në kompjuter mund te gjendet edhe ne ueb faqe. Interakiviteti i
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cili ofrohet nga ueb faqet te bene përshtypjen e ndonjë programi te instaluar ne kompjuter dhe
pasi qe këto ueb faqe ndihmojnë dhe ofrojnë pothuajse gjithçka është e natyrshme qe ato janë
bere pjese e shumë segmenteve te jetës sonë. Për veç shumëllojshmëri se shërbimeve qe
ofrohen ne ueb faqe kemi edhe shumëllojshmëri te klientëve te cilët qasen në to. Kur themi
shumëllojshmëri te klientëve jo vetëm qe nënkuptojmë njerëz nga mbare bota por edhe një
spektër te gjere te pajisjeve te cilat përdoren nga këta njerëz. Pajisjet qe përdoren sot janë te
dimensioneve dhe te sferave të ndryshme dhe si shkak i kësaj edhe kërkesat për dizajn janë te
ndryshme. Kemi raste kur kërkesa është qe një ueb faqe të jete e përshtatshme për te gjitha
llojet e pajisjeve, ose kemi raste kur për pajisje specifike te kemi versionin specifik te ueb faqes.
Kohëve te fundit kemi te bëjmë edhe me raste kur kërkesa është qe shërbimet qe ofron ueb
faqja te bashkuara me disa shërbime te tjera të shndërrohen në aplikacione të cilat mund te
instalohen në pajisje . Pra kemi tri raste kryesore:
•
•
•

Responsive Web Design - Dizajnimi i faqes në atë mënyre që të jetë i përshtatshëm për
një spektër te gjer pajisjesh.
Mobile Version – Versioni i ueb faqes i cili përmbush kërkesën për qasje dhe eksperiencë
më të mirë nga pajisjet mobile.
Mobile App – Krijimi i aplikacioneve te cilat për shkak te limiteve teknologjike ofrojnë
me shumë se sa një ueb faqe mund te ofroje.

Ne vijim do te flasim për këto tri raste duke zbërthyer dhe analizuar kur dhe pse njëra ose
tjetra është më e përshtatshme.

3.2 Si erdhi deri te Responsive Web Design (RWD)
Deri shumë pak kohë më parë, ueb faqet janë ndërtuar me gjerësi fikse, si 960 paksela, me
mendimin se te gjithë shfrytëzuesit do te shërbeheshin me një pamje dhe eksperiencë të mire.
Mirëpo kjo gjerësi nuk ka qen aq sa duhet për ekranet e laptopeve dhe shfrytëzueseve te cilët
përdornin monitor me rezolucion te lart. Për ta bërë dizajnimin e ueb faqeve edhe me kompleks
tashme ne treg janë futur edhe telefonat e mençur te cilët kanë ekran shumë të vogël, si dhe
ekranet e mëdhenj 27 dhe 30 inç. Pra me ekranet e telefonave të mençur në njërën anë dhe
monitorëve 30 inç në anën tjetër tash ekziston një diference e madhe ne mes te
shfrytëzueseve.
Për fat të mirë me këto pajisje të reja kanë ardhur edhe zgjidhje të reja, njëra nga to është
Responsive Web Design, ndërtimi i të cilës bëhet me HTML5 dhe CSS3, kjo zgjidhje e lejon ueb
faqen të punojë në shumë pajisje dhe ekran. Dhe gjeja më e mire është se te gjitha këto teknika
janë te implementuara pa nevojën e zgjidhjeve te bazuara ne server-side.
3.2.1 Pse telefonat e mençur janë te rendësish?
Nëse statistikat duhet të përdoren në vendimmarrje atëherë është e arsyeshme qe te
përmendet qe sipas gs.statcounter.com ne 3 vitet e fundit nga viti 2010 deri ne 2012, numri
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global i shfletuesve mobile është rritur nga 1.02 ne 10.04 për qind. E njëjta tregon qe përdorimi
i Internet Explorer 6 ka rene nga 18.55 ne 0.48, madje edhe Internet Explorer 7 ka rene nga
29.27 ne 2.15 për qind. Arsyeja pse i kam cekur këto statistika është pasi qe jo shumë rrallë në
mes te kresave që klientët parashtrojnë janë edhe kërkesat qe ueb faqja duhet të punoj ne
Internet Explorer 6 dhe Internet Explorer 7, mirëpo duke u bazuar ne statistikat me larte është
shumë arsyeshme nëse përgjigjja juaj është “ndoshta duhet te fokusohemi diku tjetër?” Shumë
e më shumë njerëz tashme përdorin shfletuesit e telefonave të mençur se sa shfletuesit
Internet Explorer 6 dhe 7.
Pra, ekziston një numër në rritje i njerëzve që përdorin pajisje me ekran të vogël për kërkim në
internet, dhe shfletuesit e këtyre pajisjeve janë ndërtuar në atë mënyre qe ti përballojnë pa
problem ueb faqet ekzistuese. Kjo behet duke shkurtuar apo prere një ueb faqe standarde për
tu përshtatur me ekranin (viewport) e pajisjes. Shfrytëzuesi pastaj zmadhon pjesën ku gjendet
përmbajtja me interes. Me ketë zgjidhje te shtruar cili është problemi qe dizajneret dhe
zhvilluesit duhet te zgjidhin?

3.3 Çka është Responsive Web Design
Termi responsive web design është shpikur nga Ethan Marcotte. Ne artikullin e tij “List Apart” ai
i ka bashkuar tri teknika ekzistuese (flexible grid layout, flexibile images, media dhe media
queries) ne një qasje te bashkuar dhe e ka quajtur atë responsive web design. Veç këtij termi
shpesh përdoren edhe terme si dizajn fluid, shpërndarje elastike, gome elastike, dizajn I
lëngshëm, shpërndarje e adoptuese, dizajn për pajisje te ndryshme si dhe dizajn fleksibil.
Te tjerë dhe z. Marcotte kane dhëne si përfundim qe një metodologji e mirëfilltë responsive
është me shumë se vetëm ndryshimi i shpërndarjes se faqes duke u bazuar në ekran. Një
metodologji e mirëfilltë është ta ndryshojmë ne përgjithësi mënyrën se si i qasemi dizajnimit te
uebit. Në vend qe të fillojmë me një ueb faqe me gjerësi fikse për desktop dhe me pas ta
shkallëzojmë dhe ta ri-shpërndajmë për ekrane më të vogla, ne duhet ta fillojmë dizajnimin nga
ekrani me i vogël dhe më pas në mënyre progresive ta zmadhojmë duke përfshire edhe
përmbajtjen ashtu që të përshtatet edhe ne ekranet e mëdhenj.

3.4 Pse ta zgjedhim responsive design?
Një responsive web design do ta trajtoj shpërndarjen e përmbajtjes se faqes duke u bazuar ne
viewport-in e shfletuesit. Pra nëse viewport-i ndryshon do te ndryshoj edhe shpërndarja e
përmbajtjes se faqes. HTML 5 ofron me shumë mundësi se sa paraardhësi i tij HTML 4, dhe
gjithashtu elementet e tij semantik do te formojnë bazën e përmbajtës tone. CSS3 media
queries janë përbërit thelbësor për responsive design, por modulet shtese te CSS3 na japin
fleksibilitetin të cilin nuk e kemi pare dhe pasur asnjëherë më pare. Ne do ta largojmë grafiken
te cilën e përdorim për prapaskene, do te largojmë skript-at (JavaSript) e komplikuar, duke i
zëvendësuar ato me vetëm pak CSS3.
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3.5 HTML5 - pse aq i mire?
HTML 5 i jep theks të veçantë riorganizimit të markup aktual i cili përdoret për krijimin e faqeve
dhe i cili validohet ne standardet e W3C dhe i bashkon te gjitha gjerat e nevojshme, CSS,
JavaScript dhe filet e fotografive. Gjithashtu kujdes te veçantë I kushtohet shfrytëzuesve me
telefon te mençur te cilët kane bandwidth te limituar, dhe njëra prej objektivave te responsive
design, është qe ueb faqja te mos jete vetëm responsive ndaj ekraneve te tyre te limituar por
gjithashtu te shkarkohet sa me shpejt qe është e mundur. Edhe pse duke fshire markup
elementet kursejmë shumë pake kohe, mund te themi se sado pak qe është, është një hap drejt
përmbushjes se objektivave.
HTML 5 ofron edhe te mira te tjera si karakteristika shtesë mbi përsëritjen e HTML. Zhvilluesit e
uebit mendohet te jen me shumë te interesuar ne elementet e reja te HTML 5 te cilat i jepni me
shumë kuptim kodit ndaj motorëve te kërkimit. HTML 5 gjithashtu mundëson ndihmë për
shfrytëzuesit ne interaktivitetin baze të faqes, siç është mbushja e formave e gjera te tilla, pra
nuk kemi nevojë për resurse te renda te JavaScript për procesim te formave. Ky është një lajm
mire për responsive design, duke na mundësuar te kemi kod më të pakët dhe më shpejt të
shkarkueshëm.

3.6 CSS3 mundëson responsive design
Para se te vinte Cascade Style Sheets (CSS) të gjithë dizajnët kane qenë të bazuar në tabela,
gjithashtu stili ka qene i ndërthurur me përmbajtjen. CSS është prezantuar si mënyra e ndarjes
se dizajnit nga përmbajtja. Qe nga atëherë CSS është bërë mënyra standarde për definimin e
shtresës prezantuese te faqes. CSS 2.1 është versioni aktual I CSS por kjo nuk do te thotë qe një
pjese e madhe e CSS 3 nuk është e mbështetur dhe e përdorshme tashme.
Çfarë është me rendësi, është qe CSS 3 është ndërtuar si bashkësi e moduleve dhe jo si i vetëm.
CSS 2.1 është si bërthamë dhe asnjëra nga teknikat të cilat i përdorim sot nuk janë braktisur.
Përkundrazi, jo vetëm qe teknikat e CSS 2.1 mund te përdoren, por atyre u janë bashkangjitur
edhe disa module të CSS 3, dhe CSS 3 edhe pse jo tërësisht i plote tashme ka filluar te përdoret
në mënyre aktive.
Thëne shkurt, përparësia më e madhe është qe edhe nëse përdorim CSS 3, shfletueset e vjetër
(duke përfshire Internet Explorer 6, 7, dhe 8) do ti anashkalojnë veçoritë CSS 3 ti cilat ata nuk
mund ti procesojn pa pasur asnjë gjobe apo penallti. Kjo na mundëson qe, ne mënyre
progresive ti zhvillojmë pjesët e dizajnit për shfletueset e rinj, por duke siguruar një paraqitje
te arsyeshme për te vjetrit.
Siç u cek edhe me larte CSS 3 është bashkësi e moduleve. Media queries është vetëm njëra prej
tyre. Media queries na mundëson qe ti shpërndajmë CSS specifik duke u bazuar ne mundësi t e
ekranit te pajisje s. P.sh. ne mund te ndryshojmë mënyrën e shpërndarjes se përmbajtjes me
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vetëm disa rreshta ne CSS duke u bazuar ne gjera si gjerësi a e monitorit, orientimi i ekranit
(landscape apo portrait) etj.

3.7 Përdorimi i media queries sot
Media queries tashme janë shumë të përdorura dhe gjithashtu janë te përkrahura nga
shfletuesit e njohur (Firefox 3.6+, Safari 4+, Chrome 4+, iOS Safari 3.2+, Opera Mobile 10+,
Android 2.1+, dhe Internet Explorer 9+). Për me shumë, ato janë shumë lehtë te
implementueshme edhe ne shfletueset e vjetër te cilët vazhdojnë te përdoren ende, si Internet
Explorer versionet 6, 7, dhe 8, me ndihmën e disa rregullimeve te bazuara ne JavaScript. Pra
nuk ka asnjë arsye qe media queries te mos përdoren.
Gjatë ndërtimit te një responsive web, media queries qe përdoren me se shumti kanë të bëjnë
me gjerësinë e ekranit (width) si dhe të pajisjes (device-width). Veç këtyre media queries mund
te testojnë edhe mundësit e tjera të pajisje siç janë:
•
•
•
•
•
•

orientation: Teston nëse pajisja është e vendosur horizontalisht apo vertikalisht
aspect-ratio: Teston raportin ne mes te gjerësi s dhe gjatësisë se ekranit
device-aspect-ratio: Teston raportin ne mes te gjerësi se dhe gjatësisë se pajisjes
color: Teston numrin e bit-ëve për komponent te ngjyresë. P.sh. min-color: 16 do te
tregon nëse pajisja ka 16-bit ngjyre
resolution: Teston rezolucionin e ekranit ose printerit. P.sh. min-rezolucion: 118 dpcm
tregon nëse pajisja ka 118 pika ne centimetër
etj

Te gjitha veçoritë me lart mund te kombinohen me parashtesën min ose max për te krijuar varg
te mundësi ve. P. sh:
@import url(“phone.css”) screen and (min-width: 200px) and (max-width: 360px);
Këtu min dhe max i janë bashkangjitur gjerësisë (width) për te krijuar një numër mundësish.
File-i phone.css do te importohet vetëm nëse ekrani i pajisje s ka me shumë se 200 dhe me pak
se 360 paksela gjerësi.
3.7.1 Përdorimi i media queries për ta përshtatur dizajnin
Siç e dimë ne CSS rregullat qe janë te vendosura me poshtë i mbishkruajnë rregull e njëjta me
larte (me përjashtim te rasteve kur këto rregulla janë specifike). Duke u bazuar në këtë parim,
rregullat bazë të cilat janë të zbatueshme në të gjitha versionet mund ti vendosim në fillim të
faqes, dhe me vone ti mbishkruajmë disa nga to me poshtë duke përdorur media queries. P.sh.
linçet për navigim i lëmë si tekst i thjesht për monitorët e mëdhenj (ku përdoret miu për
navigim) dhe me vone duke përdorur media queries Këto linçe i mbishkruajmë dhe i bëjmë më
të mëdha qe te mund ti prekim me gishtërinj për pajisje me ekran të ndjeshëm ndaj prekjes.
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3.7.2 Mënyra me e mire për përdorim te media queries
Edhe pse shfletueset modern janë aq te mençur sa qe ti injorojnë filet te cilët media query nuk i
përcakton për ta, kjo gjë jo gjithmonë i ndalon ata qe ti shkarkojnë këta file-a. Për ketë arsye
mund te themi qe ndarja e media query të ndryshëm ne file te ndryshëm ka një disavantazh te
vogël. Gjithashtu ndarja e fileve rrit numrin e HTTP kërkesave për renderim të faqes, gjë e cila e
ngadalëson procesin e mbushjes (load).
JavaScript mjeti me i shpejt, Respond.js i cili përdoret për mbështetje te media query ne
shfletueset Internet Explorer versionet 8 dhe me poshtë, e ka te pamundur ti parsoj referencat
për CSS te cilat bëhen me komandën @import. Për ketë arsye është e rekomandueshme qe
media qyeries te vendosen brenda CSS fileve, sintaksa për vendosjen e media query ne CSS file
është si me poshte:
@media screen and (max-width: 768px} { STILI JUAJ }

3.8 Disavantazhed e RWD
Thëne shkurt, një responsive design mundëson që e njëjta përmbajtje ti adaptohet te gjitha
madhësive te ekraneve. Kjo është e mundur fale media queries, ne mund te paraqesim stile te
ndryshme për ekrane te ndryshme. Ne ketë mënyre ne mund ta përdorim ketë teknik për
shpërndarje te përmbajtjes ne mënyre fleksibile dhe rrallë here kemi dyfishim te përmbajtjes.
Por edhe responsive web design i ka te metat e tij.
Dizavantazh për resposibe web design është konsiderimi i variacioneve te ndryshme te dizajnit.
Për te gjitha mënyrat e paraqitjes ne duhet ti konsiderojmë ato një nga një dhe kjo mund ta
ngadalësoj prodhimin e web faqes, dhe si rrjedh ta ngadalësoj edhe dorëzimin e projektit.
Nganjëherë është e domosdoshme te kemi përsëritje te përmbajtjes. Në disa paraqitje
përmbajtja duhet te lëvizet nga vendi ne vend për te ju përshtatur dizajnit. Është e vërtet qe kjo
mund te behet duke përdorur CSS, por nganjëherë ne duhet te lëvizim përmbajtje ne vende ku
CSS nuk mund ti përshtat. Ne këto raste ne duhet ta fshehim përmbajtjen, ose ta shfaqim ne
seksione varësisht nga paraqitja. Si zgjidhje për ketë mund te jete copitmi i përmbajtjes ne
seksione te ndashme, por megjithatë kjo sjell kompleksitet ne projektin tone.

4. Mobile Version
4.1 Cka ehste një Mobile Site?
Një ueb faqe për mobile është e ngjashme me te gjitha ueb faqet tjera, struktura e saj është e
përbëre prej HTML faqeve te cilat janë te lidhura njëra me tjetrën dhe janë te qasshme përmes
internetit (për mobile zakonisht WiFi ose rrjetet e telefonisë 3G ose 4G). Çfarë e karakterizon
dhe e ndanë një mobile ueb faqe nga ueb faqet standarde është fakti qe ato janë te dizajnuara
për ekran më të vegjël si dhe për ekran te ndjeshëm për prekje. Si çdo ueb faqe tjetër, mobile
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ueb faqet mund te paraqesin përmbajtje tekstuale, te dhëna, fotografi dhe video. Ato
gjithashtu mund te qasen ne veçoritë specifike siç janë click-to-call (për te thirrur ndonjë
numër telefonik), ose hartën e bazuar ne lokacion.
Me këtë qasje, ne krijojmë një ueb faqe të veçantë të cilin vizitoret do ta shohin nëse ata janë
duke përdorur pajisje mobile. Zakonisht ky version është i formatuar për ekran të telefonave
mobil dhe përdor disa llojeve të platformave për detektim për ta drejtuar vizitorin në ueb faqen
e duhur. Këto versione të ueb faqeve mund të vendosen në subdomain-et e tyre, si p.sh.
mobile.domain.com. Zakonisht kur konsiderohet kjo formë, është për ta kompletuar një ueb
faqe ekzistuese e cila mund te jete shumë e kushtueshme për tu ridizajnuar në mënyre
responsive, ose ju duhet te keni një nen site te sajtit tuaj i cili është I qasshëm nga pajisjet
mobile.

4.2 Avantazhet e mobile site
Avantazh i mobile site është shpejtësia me të cilën ai mund te implementohet dhe te lëshohet
në punë. Pra nuk duhet të shqetësohemi për kodin dhe përmbajtën e uebit ekzistues, gjë qe e
bënë një mobile site shumë me pak të kushtueshëm. Ky gjithashtu mund te jete një hap i mirë
për tranzicion për ri-dizajnim të ueb faqes ekzistues.
Vetëm informatat esenciale paraqiten në prezantim të ueb faqes, pra avantazh tjetër i mobile
site është qe mund të krijohet një eksperiencë unike për shfrytëzuesit e pajisjeve mobile duke u
bazuar se çfarë është më e përdorshme ne ueb faqen aktuale. Pra informatat të cilat paraqiten
në mobile ueb janë të minimizuara dhe paraqiten vetëm ato të cilat janë më esenciale dhe më
domethënëse. Një mobile site duhet te krijohet duke mos harruar detyrën kryesore te atij uebi.

4.3 Disavatazhet e mobile site
Një e mete e madhe e qasjes ku kemi version të ndarë për pajisje mobile është nevoja për
mirëmbajtjen e përmbajtjes se tij. Pra siç e dimë në versionin mobil te ueb faqes paraqitet
përmbajtje e ndryshme nga ajo ne ueb faqen kryesore, dhe si rrjedh e kësaj ajo kërkon edhe
mirëmbajtje te veçantë. Pa marr parasysh sa nga përmbajtja e faqes kontrollohet nga CMS
(Content Management System), ju ne një numër te madh të rasteve duhet te menaxhoni ne
mënyre manuale disa pjesë te përmbajtjes si ne ueb faqen kryesore, po ashtu edhe ne versionin
mobile. Me ketë qasje ju duhet ti kushtoni vëmendje të madhe ndryshimeve të cilat bëhen në
cilin do version, në atë mënyre që të mund të përshtatën informatat të cilat paraqiten në faqen
kryesore dhe në atë mobile. Vetëm në ketë mënyre mund të arrihet përputhshmëria e
informatave. Gjithashtu nëse zgjedhim mënyrën e ndarjes se ueb faqes ne domain dhe
subdomain, te dyja përmbajtjet e faqeve do të hyjnë në konkurrence kur trafiku i ndonjë
motori për kërkim është duke kërkuar diçka që ato përmbaje. etiketimi i përmbajtjes ne
versionin mobil të faqes me etiketën meta ‘noindex’ ose përdorimi i një robots.txt file-i për ta
limituar qasjen e motorëve për kërkim mund të lehtësoj në zgjedhjen e problemit.
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Kur te ndërtojmë një mobile version të ueb faqes, zakonisht e kemi në shenjë një madhësi të
ekranit. Në mënyre tipike shënjëstrojmë ekranet me madhësi të telefonave. Kjo është limituese
pasi që këtu ka pak vend për ta ndërtuar atë që te jap një eksperience të mire në të gjitha
pajisjet mobile, siç janë tablatet. Megjithatë është e mundur qe ta ndërtojmë versionin mobil
duke përdorur disa teknika responsive ashtu qe te përshtatët në madhësi të ndryshme të
ekraneve. Një mobile site responsive do te ishte një zgjidhje e mirë dhe me siguri do te
vendoste ne një pozite ku në të ardhmen do të keni mundësi për zgjerimin e tij.
Pasi qe kjo teknik sjell një ueb faqe të ndarë dhe si shkak edhe informacion dhe kod të ndarë,
ne kemi te bëjmë me mirëmbajtje të dyfishte, është e mundshme qe kjo te rezultojë ne kosto
me të madhe për mirëmbajtje dhe kjo shkon duke u rritur sa me shumë qe komplesiteti i ueb
faqes dhe ueb faqes mobile rriten. Çdo ndryshim i bere ne njërin version te faqes (çmimi,
veçoritë, dokumentimi) duhet bërë edhe në versionin tjetër. Menaxhimi i mirë i këtyre
ndryshimeve do të sjell përfitime në kohë dhe në rishikim. Sa me shumë përmbajtje që mund të
nxjerrim nga një burim i njëjte, si p.sh. një CMS, aq më mirë.

4.4 Çka janë mobile apps
Më lartë shpjeguam se çfarë është një mobile ueb, për te krahasuar atë me mobile
aplikacionet se pari te shpjegojmë edhe për ketë te fundit.
Aplikacionet janë programet aktuale te cilat i shkarkojmë dhe i instalojmë në pajisje mobile, ne
vend qe te përdorim shfletuesin i përdorim këto programe për qëllime dhe shkaqe te
ndryshme. Shfrytëzuesit vizitojnë portale specifike për pajisjet qe ata i përdorin siç janë App
Store e Apple, Android Market, Blackberry App World, Windows Phone Marketplace ne atë
mënyre qe ti gjejnë dhe ti shkarkojnë aplikacionet për sistemet e tyre operative. Një aplikacion
mund te merr te dhëna nga interneti në mënyrë te ngjashme me ueb faqet, ose mund ta
shkarkoj informacionin edhe kështu ky te jete i qasshëm edhe kur qasja ne internet nuk
ekziston.

4.5 Mobile ueb apo mobile app
Kur te vij tek zgjedhja se nëse duhet te ndërtojmë një aplikacion autokton apo një mobile ueb,
zgjedhja me e mire do te varet nga se çfarë dëshirojmë të arrijmë. Nëse dëshirojmë te
ndërtojmë një loje interaktive me siguri një aplikacion do te ishte opsioni më i mire. Por nëse
qëllimi është që të ofrohet një përmbajtje e cila është mire e dukshme ne shumicën e pajisjeve
mobile atëherë një mobile ueb është zgjedhja e duhur. Në disa raste mund të ndodhe qe duhet
te vendosim për ndërtimin e të dyjave, një mobile ueb dhe një aplikacion, dhe është shumë
sigurt nëse themi qe është shumë rrallë ql të kemi ndonjë aplikacion për mobil pa pasur
fillimisht një mobile ueb.
Ne mënyre të përgjithshme, një version mobil i ueb faqes duhet të konsiderohet si hapi i parë
në ndërtimin e një prezence të mirë qasshme në pajisjet mobile, ndërsa ndërtimi i një mobile
aplikacioni është i dobishëm për ndonjë qellim specifik i cili nuk mund të arrihet në mënyre
efektive përmes një ueb shfletuesi.
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4.6 Avantazhet e Mobile web kundër Mobile apës tretë

Nëse qëllimet primare janë te lidhura me marketing ose komunikim me publikun, një mobile
ueb do te ketë kuptim pothuajse gjithmonë si hapi i parë praktik në strategjinë për shpërndarje
në mobile. Kjo si arsye se një mobile ueb trashëgon një numër te madhe të avantazheve karshi
aplikacioneve, duke përfshire qasshmëri më të gjer, përputhshmërinë (compatibility), dhe
efikasitetet ne kosto.
Menjëherëshmëria – Mobile Website është i gatshëm menjëherë

Një mobile website është menjë her I qaseshem nga shfrytezuesit permes shfletuesit pergjat
një game te pajisje ve (iPhone, Android, Windows Phone, BlackBerry, etc). Aplikacionet ne
anen tjetër kerkojne nga shfrytezuesi qe se pari te shkarkohen dhe te instalohen nga një trag
(marketplace) para se përmbajtja ose aplikacioni mund te shikohen
Perputhshmeria (Compability) – Mobile ueb faqet janë te përshtatshëm ne pajisje te ndryshme

Perputhshmeria (Compability) – Mobile ueb faqet janë te përshtatshme ne pajisje te ndryshme
mobile
Një mobile ueb i vetëm mund te jete i arritshëm nga shfrytëzues te pajisje ve mobile te
ndryshme, ndërsa aplikacionet autoktone kërkojnë qe te ndërtohet një version i veçantë për
secilën prej tyre. Për me shumë , mobile ueb URL (Uniform Resource Locator) te mobile ueb-it
janë lehtë te integrueshme me teknologjitë e tjera mobile siç janë SMS, QR Codes (Quick
Response Codes) dhe komunikimi ne hapësire te ngushte (NFC).
Permisueshmeria – Mobile ueb mund te përmirësohen menjëherë

Një mobile ueb është shumë me dinamik se një aplikacion ne termin e fleksibilitet ne
përmirësimin e përmbajtjes. Nëse dëshironi ta ndërroni dizajnin e përmbajtjes se mobile ueb-it
ju thjesht i publikoni ato te rregulluarat dhe ndryshimet janë menjëherë te dukshme. Ne anën
tjetër përmirësimi i një aplikacioni kërkon qe përmasimet (update) te dërgohen tek
shfrytëzuesit, e këta të fundit duhet ti shkarkojnë ato ne mënyre qe te përmirësojnë
aplikacionin ne secilën prej pajisjeve.
Zbulimshmeria – Mobile ueb mund te gjendet lehtë

Mobile ueb gjinden shumë me lehte nga ana e shfrytëzuesit sepse faqet e tij janë te paraqitura
ne rezultatet e kërkimit dhe janë te listuara ne fjalor specifik te kësaj industrie, duke e bere te
lehte për vizitoret e kualifikuar qe ta gjejnë atë. Me e rëndësishmja vizitoret e rregullt te ueb
faqes tuaj mund te dërgohen ne mobile ueb ne mënyre automatike (duke përdorur detektimin
e pajisjeve). Përkundër kësaj pamja e aplikacioneve është shumë e kufizuar nga tregjet ku ka
me mijëra aplikacione dhe i juaji është vetëm një ri prej tyre.
Shperndarshmeria – Mobile ueb mund te shpërndahen lehtë nga Publikuesit, dhe ne mes te
shfrytëzuesve

URL-te e mobile ueb shpërndahen ne mënyre shumë te lehte ne mes te shfrytëzueseve me një
linç (lidhje) te vetëm. P.sh. me një email ose me një mesazh tekstual, një postim ne Facebook
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ose Twitter). Publikuesin ne mënyre shumë te lehte mund ti drejtojnë shfrytëzuesit drejt mobile
ueb nga një blog apo ndonjë ueb tjetër, kjo mund te behet edhe shumë thjeshtë me një faqe
te printuar. Një aplikacion nuk e gëzon ketë mënyre te shpërndarjes gjë qe e bene atë me zor
te shperndashem.
Përfshirja – Mobile ueb faqet kanë një qasje me te gjere

Për arsye se një mobile ueb është I qasshëm nga platforma te ndryshme dhe lehtë mund te
shpërndahet ne mes te shfrytëzueseve, po aq mirë sa edhe nga motorët e kërkimit, ka një
përfshirje dhe mbulese për shumë me shumë pajisje dhe platforma dhe është shumë me
kompatibil se një aplikacion autokton.
Jetëgjatësia – Një mobile ueb nuk mund te fshihet

Jeta mesatare ne raft e një aplikacioni është shumë e shkurte, me pak se 30 dit sipas disa
hulumtimeve, pra përveç nëse aplikacioni juaj është diçka shumë unik dhe/ose i dobishëm (ne
rastin me te mire te dyja), është ne pikëpyetje se sa gjatë do te jetoje ne pajisjen e
shfrytëzuesit. Nga ana tjetër ueb faqet janë gjithmonë te gatshme për qasjen e shfrytëzueseve
apo kthimin tek to.
Një mobile ueb mund te behet aplikacion

Po ashtu si një ueb standard, një mobile ueb mund te zhvillohet si një ueb aplikacion i cili
komunikon me baze të dhënave, dhe kjo e bene atë shumë te ngjashëm nga mënyra e punës
me aplikacionet autoktone. Një mobile ueb aplikacion mund te jete një alternative praktike qe
mund ta zëvendësoj zhvillimin e aplikacioneve autoktone.
Koha dhe Kosto – Mobile ueb faqet janë me te lehte dhe me pak te shtrenjta

Zhvillimi i një mobile uebi është ne mase te konsiderueshme është me efektiv si ne kohe ashtu
edhe ne buxhet se sa zhvillmi i aplikacioneve autoktone, sidomos nëse duhet te jeni prezent në
platforma te ndryshme, gjë qe kërkon zhvillimin e shumë aplikacioneve.
Mbështetja dhe qëndrueshmëria

Konsiderimi i investimeve ne një aplikacion karshi një uebi nuk mbaron me një lëshim të vetëm
një versioni; mënyra që duhet bërë është mbështetja dhe zhvillimi i aplikacionit (përmirësime,
testime, problemet e përshtatshmërisë dhe zhvillim i vazhdueshëm), kjo e bën aplikacionin
shumë me shumë te kushtueshëm dhe kohe marres se sa një mobile ueb.

4.6 Kur një mobile app është zgjedhja e duhur?
Edhe pse mobile uebi ka trashëguar shumë avantazhe nga ueb faqet standarde, aplikacionet
kane ende shumë popullaritet, dhe janë ende një numër i skenarëve specifike kur një
aplikacion do te jete zgjidhja me e mire. Duke folur ne mënyre te përgjithshme, nëse keni
nevojë për njërën nga gjerat me poshtë, një aplikacion jep kuptim:

•

Interaktiviteti/Lojërat – për lojërat interaktive (p.sh. Angry Birds) një aplikacion
pothuajse gjithmonë do te jete zgjedhja me e mire, se paku për te ardhmen e afërt.
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•

Perdorim i rregullt/ Personalizimi – Nëse shfrytëzuesit e shenjëstruar do te jene
përdorues te rregullt dhe për shkak te shumë perdorshmeris do te kenë dëshirë qe ta
personalizojne atë shërbim, një aplikacion jep mënyre shumë te mire për ta bere atë.

•

Llogaritjet komplekse apo raportimet – Nëse ju duhet diçka qe do te pranoje te dhëna
dhe ju lejon juve qe ti manipulon ato me kalkulime komplekse, charts ose raporte (si p.sh.
banka dhe investime) një aplikacion do t’u ndihmoj juve qe ta bëni ketë ne mënyre
shumë efektive.

•

Kur nevojitet funksionalitet ose procesim autokton – kërkimi ne mobile ueb është duke
arritur te mira te vazhdueshme ne qasjen e disa funksioneve specifike për mobile siç janë
click-to-call, SMS dhe GPS. Megjithatë nëse nevojitet qasje ne kamerën e shfrytëzuesit
ose fuqi për procesim një aplikacion do ta beje ketë ne mënyre shumë me efektive.

•

Nuk ka nevojë për qasje – Nëse ju nevojitet qe te keni qasje ne informacion dhe
funksione edhe kur pajisja mobile nuk ka qasje ne internet , një aplikacion është zgjedhja
e duhur.
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5. Përmbyllja
Si me çdo projekt, edhe ne projektet qe kanë të bëjnë me zhvillimin e aplikacioneve ne duhet te
sigurohemi qe ne do te kemi një kthim te investimit sado i vogël te jete ai. Çka duhet bere
është anashkalimi I kostove për zhvillim te aplikacioneve te cilat sjellin diçka bazike dhe qe
mund te arrihet përmes mobile ueb faqeve, dhe nga ana tjetër kane kosto te larte dhe janë te
panevojshëm.
Për arritjen e kësaj objektive ne duhet te kemi kujdes ne përzgjedhjen e arkitekturës me të cilën
do te ndërtohet aplikacioni, kjo mund te jete responsive ueb, mobile ueb apo mobile app.
Vendimi se me cilin model duhet te qasemi është një temë e cila ende vazhdon te jete ne
pikëpyetje, dhe vendimi i duhur me se miri arrihet duke shikuar mundësit qe ofrohen nga secila
prej tyre dhe duke krahasuar se cila me se miri i përmbush kërkesat. Nëse dy nga to i
përmbushin këto nevoja atëherë duhet shikuar avantazhet dhe disavantazhet e secilës prej tyre
dhe duke u bazuar në to, të merret një vendim se cila është me profitabile dhe me kosto me te
lirë.
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